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ABSTRAKTI
Urbanizimi është proces i rritjes së popullatës urbane,i zgjërimit fizik e hapësinor të
qyteteve dhe i mënyrës urbane të jetesës.Mund të shihet si një mënyrë për të
përmirësuar qytetërimin, duke i sjellë atij më shumë progres dhe zhvillim.[1]
Si proces sjell zhvillim industrial dhe mirëqenie ekonomike, por jo kulturë shoqërore,
që është thelbi i një qytetërimi. Pra, urbanizimi i shërben qytetërimit në të dy kahet e
tij, mund të jetë ndihmës, por njëkohësisht edhe trazues i qytetërimit.Tregues I matjes
së urbanizmit mund të merret pjesëmarrja e popullësisë e cila jeton në qytet ndaj
popullësisë gjithsej.[1]
Një gjë e tillë mund të vërehet edhe në qytetin e Prishtinës.Numri I popullësisë çdo
ditë e më shumë rritet,e së bashku me këtë rritet dhe nevoja e kërkesa për banim.
Synimi I kësaj teme është krijimi I hapësirave banuse, në mënyrë që të plotësohen
kërkesat dhe nevojat që janë.Parimi kryesor është që qytetarët të kenë komoditet dhe
qetësi, ndërsa përmes shfrytëzimit të hapësirave afariste të plotësoj nevojat e
qytetarëve.

ABSTRACT

Urbanization is a process of urban growth, physical and spatial expansion of cities
and urban lifestyles. It can be seen as a way to improve civilization, bringing it more
progress and development. [1] As a process it brings about industrial development
and economic well-being, but not social culture, which is at the core of a civilization.
So urbanization serves civilization in both its ways, it can be both helpful and at the
same time disturbing to civilization. An indicator of the measurement of urbanism can
be obtained from the proportion of the population living in the city to the total
population. [1] Such a thing can be observed in the city of Prishtina as well. The
number of the population is increasing day by day, and along with this is the need and
demand for housing. The purpose of this theme is to create residential spaces in order
to meet the needs and requirements. The main principle is that the citizens have
comfort and tranquility, while using the business premises to meet the needs of the
citizens.

MIRËNJOHJE / FALENDERIME
Fillimisht, dua të kem një falenderim të veçantë për të gjithë stafin e kolegjit, për
profesorët dhe asistentët, që janë munduar të përcjellin tek ne si student të gjitha
informata dhe njohuritë e tyre për arkitekturën.
Mirëpo një falenderim I veçantë meriton profesoresha Msc.Safete Veliu-Rexhepi, për
mentorimin e kësaj teme dhe ndihmesën në çdo vështërsi, që me këshillat e saja e bën
më të lehtë punën time.
Si çdo fëmijë që është falenderues dhe mirënjohës për familjen e tyre ashtu jam dhe
unë.Do jem mirënjohëse dhe falenderuese për çdo gjë që kanë bërë për mua.
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1.HYRJE
Urbanizimi është një proces shumë i rëndësishëm në të gjitha shoqëritë. Ashtu siç
diversiteti i qyteteve është i larmishëm, edhe procesi i urbanizimit zhvillohet në
mënyra të ndryshme.[2]
Janë tre elemente kryesorë shoqëria, individi dhe vendbanimi, të cilët janë kryesorë në
paraqitjen e formës së jashtme të një strukture shoqërore, shprehin identitetin e grupit
shoqëror me vendin ku banojnë.
Procesi I urbanizimit në shoqërinë tonë gjendet në formë dinamike,jo vetëm që nuk ka
përfunduar si proces, por është duke u bëre akoma më e vështirë dhe konsiderohet si
një kaos I vërtetë, si për banuesit e hershëm të qytetit ashtu dhe për personat e
imigruar.Së bashku me këto ndryshime gjenden dhe ndryshimet e infrastrukturës e
qytetit.
Një proces I tillë po ndodh në tërë Kosovën, e në veçanti në një qytet si Prishtina
është e vështirë të menaxhohet një gjë e tillë, pasi që Prishtina është dhe konsiderohet
një qytet I mbipopulluar.
Për të përmbushur kërkesat dhe nevojat mund të themi edhe se është e ngulfatur nga
ndërtimet shumëbanesore.
Një zonë që ende tërësisht nuk I është nënshtruar këtij procesi në qytetin e Prishtinës
është dhe lagjja Pejton.Dikur kjo lagje ka pasur një infrastrukturë të mirë sociale e
teknike brenda saj, mirëpo tani kjo lagje është bllokuar pas zhvillimeve që janë bërë
në afërsi të pikave të rëndësishme të qytetit.Me këtë ka filluar dhe interesimi I
investitorëve për këtë pjesë.
Ky punim diplome trajton temën e krijimit të një zgjidhje urbane si kompleks
shumëbanesorë.Me këtë zgjidhje urbane pretendohet dhe synimi kryesor është siguria
e qytetarëve,ofrimi Ikomditetit,qetësia,hapësira gjelbëruese,eliminimi I përdorimit te
automjeteve mbrenda kësaj zone.
Në kuadër të kësaj zgjidhje urbane është I inkuadruar një përqindje për shfrytëzimin e
hapësirave për afarizëm.Rëndësi të madhe gjithashtu I është dhënë hapësirave publike
dhe kulturore.
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1.1.Metodologjia
Metodologjia e përdorur për punimin e temës së diplomës është hulumtimi.Hulumtimi
bazohet në mbledhjen e informatave dhe të dhënave nga gjendja reale në terren,nga
planet zhvillimore te Prishtinës.Pas grumbullimit të të dhënave,do të bëhen analiza të
thella që mundësojnë identifikimin e problemeve , dhe këto rezultate nga analizat do
të mundësojnë propozimin e një zgjidhje.

1.2.Historiku

Që nga mbarimi I luftës, në kryeqytetin e Kosovës,u çlirua bisha e ndërtimeve të
egra,që e shndërruan atë në një qytet turbo-folk. Të gjitha vendbanimet kryesore në
Kosovë janë atakuar nga të gjitha anët si rezultat i dy faktorëve esencial, lëvizjes së pa
kontrolluar të popullsisë në relacionin fshat qytet (migrimi), si dhe dëshirës së madhe
të emigracionit, së pari politik e pastaj ekonomik.[3] Vetëm një shoqëri total e
papërgatitur, pa traditë urbane, pa sens të menaxhimit të hapësirës urbane, mund të
ketë këso qëndrime të çuditshme si është rasti me qytetet kryesore kosovare. Aty
është vepruar kundër të gjitha rregullave elementare, normave dhe standardeve të
planifikimit hapësinor dhe urbanizmit.[4] Problemi i rritjes së pakontrolluar të
vendbanimeve tona është reflektuar në të gjitha fushat e jetës urbane si infrastrukturat
jo adekuate teknike dhe sociale (uji, kanalizimi, rryma, rrugët, entet parashkollore,
shkollat e dy cikleve etj.)
Një procesi të tillë I është nënshtruar edhe Qyteza Pejton.
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Fig.2 Pozita e lagjes “Qyteza Pejton” – Gjendja egzistuese [7]
2.ANALIZA DHE STUDIME TË LOKACIONIT
2.1. Profili I lokacionit
Republika e Kosovës është një shtet I pavarur në Evropën Juglindore.
Shtrihet në qendër të Gadishullit Ballkanik.Në veri dhe në lindje kufizohet me
Serbinë, në juglindje me Maqedoninë e Veriut, në jugperëndim më Shqipërinë dhe në
perëndim me Malin e Zi.
Ka një sipërfaqe prej 10.880 km2 dhe popullsi prej 1.8 milion banorësh,ku përveç
shqiptarëve kemi edhe popullsi të komuniteteve të tjera si serbët, turqit, boshnjakët,
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romët, ashkalinjtë, egjiptasit dhe goranët.Kryeqyteti I Republikës së Kosovës është
Prishtina dhe njëkohësisht dhe qyteti më I madh në këtë shtet.[5]

Qyteti I Prishtinës

Shteti I Kosovës në relacion me Europën
Juglindore

Republika e Kosovës

Zona Urbane në relacion me qytetin

Zona Urbane

GSEducationalVersion

Blloku urban I përzgjedhur në relacion
me Zonën Urbane

Fig.3Makroanalizat e lokacionit
Duke pësuar ngjarje jashtëzakonisht të turbullta në historinë e fundit, nuk mund të
themi se është qyteti më I bukur apo simpatik. Shumë nga e pjesët e vjetra u
shkaterruan gjatë luftës dhe tani Prishtina ka pamjen e një qyteti të sapo ndërtuar.Ka
një sipërfaqe prej 571 km2 dhe një popullsi prej 208.230 banorë.Shtrihet në shkallën
42.40 të gjerësisë gjeografike veriore dhe në 21.20 të gjatësisë lindor me një lartësi
mbidetare prej 652 metrash.
Komuna e Prishtinës ka 20 bashkësi lokale.Lokacioni I përzgjedhur është pjesë e
bashkësisë lokale “Qendra”.Që përfshinë një sipërfaqe prej 69 Ha. Qyteza Pejton e
ngritur dikur në periferi të qytetit të Prishtinës, me sipërfaqe 20 ha, tani përbën
qendrën e qendrës të këtij qyteti.Kufizohet me bulevardin “Zahir Pajaziti” në lindje,
bulevardin “Bill Clinton” në jug, rrugën “Konstadini I Madh” në perëndim, rrugën
“Luan Haradinaj” në veriperëndim dhe rrugën “Garibaldi” nëveri.[6]
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Ndarja e lagjes “Qyteza Pejton” është bërë në tri tërësi urbane si zona me
karakteristika të ndryshme.
Tërësia që do ta trajtojmëështë Tërësia B, sipas PSZhUP2004-2020 bën pjesë në
zonën e quajtur “Zona Mikse Urbane”- me shfrytëzim të përzier.[7]

2.2.Topografia, diellosja dhe erërat
Terreni I lokacionit është kryesisht I rrafshët.Lokacioni ka diellosje të vazhdueshme
nga jugu.Erërat e ftohëta e sulmojnë më shumë nga veriu, dhe më pak erërat e ngrohta
të jugut.

Fig.4 Analiza e diellosjes dhe erërat, zhurmat
2.3.Transporti dhe infrastruktura

Lokacioni ka qasje në rrugën primare “Mujo Ulqinaku”.Rrugë e cila mundëson qasje
në rrugën kryesore “Robert Dolli”.Ndërsa kufizohet edhe nga rrugët “Justinani” në
lindje, nga rruga “Mbreti Zog” në jug, dhe nga rruga “Radovan Zogoviq” në
perëndim.
Rrjeti rrugor përbëhet më shumë nga rrugët sekondare që e lidhin zonën urbane me
rrugët primare urbane.Ky rrjet I rrugëve nuk e mundëson zhvillimin e transportit me
biçikleta.Mbrenda kësaj zone mungon qarkullimi I transportit urban,mirëpo qytetarët
munden të arrijnë çdo gjë në këmbë, pasi që largësia nga aktivitetet e përditshme nuk
është e madhe.
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2.4.Zonimi dhe funksionet
Lokacioni I propozuar me planin rregullues urban “Qyteza Pejton”, kësaj zone I jep
funksion apo emërohet si zonë mikse. Që përfshinë hapësira për banim në ndërtesa
shumëbanesore, afarizëm, publike, rekreacion, gjelbërim.[7]
Në afërsi të lokacionit të propozuar, me një largësi rreth 430m, gjendet sheshi “Zahir
Pajaziti”, në një largësi rreth 340m gjendet kampusi universitar “Hasan Prishtina”,në
një largësi rreth 400m gjendet skulptura tipografike “NewBorn”.

2.5.Gjelbërimi
Hapësirat e gjelbërta mungojnë në këtë zonë.Gjelbërimi I vetëm është përgjatë
rrugëve në bazëte brezave të gjelbërimit.

3.PËRSHKRIMI TEKNIK
3.1.Koncepti
Në bazë të analizave dhe hulumtimeve që kam bërë, kam arritur deri tek formimi I
konceptit.Pozita që ka lokacioni është determinuse në këtë zonë, dhë I plotëson të
gjitha kriteret për ndërtimin e një blloku urban që përfshin banim dhe afarizëm në të
njëjten zonë.
Për realizimin e ndërtesë dhe formësimin e saj është marrë si bazë topografia e
terrënit, forma e lokacionit.Na është imponuar që të percjellim dhe rigjenerojmë
formë e lokacionit në formën e objektit.

3.2.Karakteristikat e përgjithshme të propozimit
Zgjidhja urbane përfshinë5 blloqe me etazhitet të njëjtë. Katër blloqe kanë nga dy
hymje, ndërsa një bllok ka vetëm një hymje.Për projekt ideor është bërë vetëm
projekti për një objekt me dy llamella.Sipërfaqja e bllokut është 11846 m2. Sipërfaqja
6

totale e ndërtesës është 5469.062m2. Sipërfaqja e shputës është 5330.7m2.që do të
thotë 45% shfrytëzim të parcelës.Niveli I bodrumit ka sipërfaqe prej 5330.7m2, që do
të thotë 45% shfrytëzim të nëntokes, përdhesa ka sipërfaqe prej 558.445 m2.
Sipërfaqja që kemi arritur me banim është 14514.283 m2.
Forma e ndërtesës përcjell formën e lokacionit, dhe dimensionet mesatare janë52.04m
x 13.08m.
Lartësia e komplet ndërteses është 34.05m. Bodrumi ka lartësi dysheme-dysheme
2.8m, ndërsa kati karakteristik-afarizëm ka lartësi dysheme-dysheme 4.5m, ndërsa
kati karakteristik-banim ka lartësi dysheme-dysheme 3m.

3.3.Përmbajtja e detajuar e propozimit
3.3.1.Masterplani

Ndërtesa ka hyrje nëdy anët e saj.Njëra anë shfrytëzohet për hyrje në objektin
banesor, ndërsa ana tjetër për hyrja në afarizëm.
Brenda bllokut nuk ka rrugë qarkulluese për vetura, hapësira brenda shfrytëzohet
vetëm nga këmbësorët dhe banorët.
Përgjatë lokacionit gjenden parkingjet për qytetarët që e frekuentojnë hapësirat e
afarizmit.Për të bërë ndarjen e parkingjeve nga shtegu për këmbësorë janë përdorur
breza të gjelbërt.

Fig.5. Masterplani – Situacioni I gjerë
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3.3.2.Niveli I hyrjes
Niveli I hyrjes ka sipërfaqe 558.445m2 dhe përbëhet nga hapësirat e afarizmit dhe
hapësirat publike për qarkullim, ndërsa etazhiteti dysheme-dysheme është 4.5m.Në
tërë nivelin këmi dy bërthama komunikuese. Në pjesën e hapësirës për afarëzim është
një bërthamë ku janëte vendosura shkallët dhe dy ashensorët, njëri për klient dhe tjetri
është ashensor ekonomik. Ashensori ekonomik mundëson furnizimin e dyçaneve me
mallëra. Ngjitur me bërthamën janë nyjet sanitare.Në pjesën e banimit është një
bërthamë ku janë të vendosura shkallët dhe dy ashensorë.
Pjesa e afarizmit ka gjithsej tre etazha.Ndërsa pjesa e banimit përbëhet nga gjashtë
etazha.

Fig.6. Përdhesa me parter
3.3.3.Nivelet nëntokësore

Niveli I bodrumit ka sipërfaqe prej 5330.7m2.Lartësia e etazhës dysheme-dysheme
ështa 2.8m. Qasja bëhet përmes bërthamave për qarkullim vertikal dhe përmes
rampave.
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Gjithsej kemi 115 parkingje me dimensione 2.5m x 5m. Niveli I bodrumit është
shfrytëzuar dhe për krijimin e hapësirave për depo. Kemi 53 depo me sipërfaqe
minimale 5m2.

Fig.7. Baza e bodrumit
3.3.4.Struktura konstruktive e ndërtesës
Struktura e ndërtesës përbëhet nga sistemi konstruktiv skeletor. Sistem ky I përbërë
prej shtyllave të betonit të armuar, trajeve të betonit të armuar dhe pllakës masive prej
betonit të armuar.Shtyllat janë të projektuara si panele të betonit të armuar varësisht
prej pozitës që kanë edhe dimensionohen si të tilla, ndërsa pllakat e meskateve e kanë
trashësinë 20cm.
Themelet e objektit janë të tipit themel pllakë, me trashësi prej 80cm.
Muret prej bllokave të argjilës me trashësi 30cm janë muret perimetrike te objektit.
Ndërkaq për ti ndarë hapësirat mes veti është paraparë të përdoren bllokat siporex me
trashësi 12.5cm, ndërsa për muret ndarëse mes banesave duhet të realizohen me dy
rende blloka siporex dhe lesh guri knauf të future mes tyre. Tek çdo nyje sanitare
është paraparë që të vendoset kanali I ventilimit, ku I bashkangjitet edhe kanali
vertikal për kalimin e gypave të ujësjellësit dhe kanalizimit,eventualisht edhe ata të
ngrohjes.
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Fig.8. Prerja A-A

3.3.5.Mbështjellësi I ndërtesës
Fasada e objektit është bërë me fasadëventiluse, e cila tashmë konsiderohet si njëra
ndër fasadat më të mira të kohës dhe tregut për shumë arsye.Përparësia më e madhe e
kësaj fasade është që ndihmon në uljen e shpenzimeve për klimatizimin e banesave
pasi që ndihmon shumë në mbrojtjen nga rrezet e diellit në periudhat e nxehta të
verës. Montimi dhe realizimi I saj është shumë më I shpejtë gjë qëna ndikon në kohë.
Zhvillim tjetër qe I jep objektit loja në fasadëështë dhe përdorimi I xhamit, përdorimi
I drurit si dhe përdorimi I tullave.Këto dritare përbëhen prej xhamave të dyfishtë, e që
janë të dedikuara për reflektimin e rrezeve ultraviolet.
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Fig.9. Fasada lindore

Fig.10..Detali I konstruksionit meskatësh
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Fig.11. Detali kulmit

Fig.12. Dukja e objektit
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4.PËRFUNDIMET
Propozimi për zgjidhjen urbane të këtij blloku ofron kushtet për funksionim më të
mirë. Moslejimi I përdorimit të veturave brenda hapësirës të bllokut është një gjë që
rrit sigurinë e qytetarëve, shtimi I hapësirave të gjelbërta, krijimi I hapësirës së
mjaftushmë për rekreim mund të I jap më shumë kuptim këtij blloku.
Pasi që llogaritët zonë mikse është bërë shfrytëzimi I indeksit për të arritur sipërfaqe e
nevojshmë per afarizëm, që do të I jëp gjallëri këtij blloku.
Në procesin e dizjanimit të kësaj zgjidhjë urbane I është kushtuar rëndësi ruajtjes te
ambientit, krijimin e një zone me gjelbërim.
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